





























































Vera—Without  a Name  (1994), Under  the  Tongue(1996)  and  The  Stone Virgins(2002)  set 
during  the  Zimbabwe  liberation  struggle  period  and  postcolonial  Zimbabwe  dissident  era 
respectively  and  Nervous  Conditions(1988)  and  its  sequel,  The  Book  of  Not  (1996),  by 
Dangarembga set during the 1960s to 1970s colonial Rhodesia period (the colonial name for 
Zimbabwe) and during  the period of white‐minority  rule  in Rhodesia  to  the attainment of 
independence in 1980. 
I analyze these novels from the feminist/womanist, gender and postcolonial literary models. 
The rational for grouping these theoretical models  in the analysis  in this thesis  is that they 
commonly  highlight  from  a  gender  perspective  the  complex  factors  which  oppress  and 
marginalize women  in the colonial and postcolonial contexts  in which the two authors set 
their writings. These literary paradigms highlight the oppression of women from an African 
perspective  and  all  acknowledge  the  need  to  address  all  factors  which  oppress  and 
subordinate women (gender, race, class) if total emancipation for them is to be achieved. I 
also  posit  that  Vera  and  Dangarembga  offer  discourses  that  challenge  the  silencing  of 
narratives of oppression and violation in their novels selected for analysis in this thesis.   
The thesis has five chapters. In Chapter 1, I set out the argument of the thesis and give a brief 































































































2.4  Innovative  ways  of  negotiating  oppression  and 








3.2  Narrative of  violated  subjects  and  silenced  voices  in 
Vera’s Without a Name and The Stone Virgins 
49—53 












































1985) which  is known  in Zimbabwean history as   Gukurahundi (the first rains which sweep 








(Mlambo  2014:1).  The  Heinemann  English  Dictionary  (2001:187)  defines  a  colony  as  “a 
country settled in and developed by another and remaining under its control”. The Pioneer 





Edward  Said  (1993:8)  in  Bill  Ashcroft, Gareth Griffiths  and Hellen  Tiffin  (2000:40)  define 
imperialism as the practice, theory, and the attitudes of a domineering metropolitan centre 
ruling a distant territory” and add that “colonialism, which is almost always a consequence of 
imperialism,  is  the  implanting of settlements on distant  territories” while Grosfoguel et al 
(2014:7) view colonialism as the presence of Western colonial administrations on the colonies 






















The  aim  of  this  research  is  to  investigate  the  underlying  factors  for  female  oppression, 
subordination and marginalization of their voices  in the colonial and postcolonial contexts. 
This will  give  an  insight  into  the  understanding  of  inequalities  inherent  in  the  social  and 
economic  systems  as  well  as  how  these  inequalities  are  entrenched  in  the  postcolonial 
setting. The intent is also to find out how Yvonne Vera and Tsitsi Dangarembga engage with 
these  factors  within  the  African  context  in  their  selected  fiction  set  in  the  colonial  and 
postcolonial contexts  I  focus on  in  this research.    I shall discuss  the ways  the  two authors 
engage with  the  themes of  female oppression, domination, marginalization of  their voice 
within a violent gendered colonial environment against a deeply patriarchal society. I show 
that the authors foreground feminist/womanist discourse that challenges gender, race and 
class  oppression  of women  and  champions  their  emancipation  and  voice  from  a woman 
perspective. Maria  Lugones  (2014)  asserts  that  the  concept of gender was  introduced by 
Western colonizers and became a tool for domination that designates two binary oppositions 
and hierarchical social categories; women became defined by their subordinate relation to 
men  in  all  categories.  Colonization  thereby  created  the  concepts  race  and  gender,  the 
imposition of race accompanied the inferiorisation of the indigenous and the imposition of 









She  argues  that  colonization  was  a  gendered  act,  carried  out  by  imperial  workforces, 
overwhelmingly men,  drawn  from masculinized  occupations  such  as  soldiering  and  long‐
distance  trade.  The  rape of women of  colonized  societies was part of  the  conquest.  The 
colonial state was built as a power structure operated by men based on continuing  force. 
Brutality  was  built  into  colonial  societies  (Connell  2014  in  notes  accessed  online 
http://globalsocialtheory.org/wp‐ accessed  in 2015).   All Vera’s novels  I will discuss  in  this 
thesis  explore  the  brutal  rape  of  women  (and  girls)  in  violent  gendered  colonial  and 





I  intend  to  show  that  gender,  race  and  class  are  the  causes  of  women  oppression  and 






the  entire  Zimbabwean  history  from  pre‐colonial,  colonial  and  post‐colonial  era  (Ranger 









surreal  in  her  fiction  (Brickfield  2005:13;  Landow  2003:  1;  Primorac  2004:165).  I  give  a 
synopsis of her novels below.   
(a)  WITHOUT A NAME     











Under  the  Tongue  tells  the  tragic  story  of  the  incestuous  rape  of  Zhizha  by  her  father 





is  a  tower  of  strength  to  Zhizha  and  she  is  instrumental  in  her  recovery  of  memory. 
Grandmother reawakens Zhizha’s memory by sharing with her the story of the death of her 
son, Tonderai, who died when he was a child. It is a story of pain, sorrow and loss.  She stresses 




















Vera  explores  the  pain,  wounds  and  scars  that  innocent  civilians  sustained  during  the 
postcolonial  Zimbabwe  dissident  era  that  through  the  tragic  story  of  the  decapitation  of 
Thenjiwe  and  the  mutilation  and  gross  sexual  violation  of  Nonceba.  By  exploring  these 
psychological wounds and scars, Vera reveals a history of pain that is often glossed over by 
official  versions  of  the  country’s  history.  Vera’s  The  Stone  Virgins  breaks  silence  on  the 
dissident  movement  or  Gukurahundi  atrocities  and  trauma  as  they  are  referred  to  in 
Zimbabwean history.  Gukururahundi which in Shona means the rains which wash away chaff 






Cambridge  University  but  did  not  complete  the  course  because  she  was  “profoundly 
discouraged by the implicit and explicit racism…and concerned for the well‐being of her family 





in 1988. The  long‐awaited  sequel  to Nervous Conditions, The Book of Not, was published 
eighteen years later in 2006. According to Zhuwarara (2001:235), Dangarembga is the “first 














































tells—Mashingayi,  Tambu’s  mother;  Lucia,  Ma’shingayi’s  young  sister;  Maiguru,  Tambu’s 
educated and well off aunt and Nyasha, Tambu’s Anglicized and headstrong cousin sister. The 





majority government  in 1980. While  the novel articulates war atrocities and explores  the 
physical  and  psychological  damages  suffered  by war  victims  and witnesses,  it  specifically 
critiques  the  racial  oppression  of  blacks  in  colonial  Rhodesia  from  the  perspective  of 
Tambudzai Sigauke(known as Tambu in the story) and six other black students at The Young 







in  air  and  hooks  on  a  tree  branch  where  it  continues  to  bleed.  This  happens  while 











by exploring  the  relationship between black  students and white  students and  staff at  the 
convent. 
The novel explores  the extent of  the physical and psychological damages  suffered by war 





extent of  the physical and psychological damages  suffered by war victims and  those who 
witnessed the atrocities.           
The setting of the novel shifts  from the village morari to Sacred Heart, a racially polarized 






not allow black students at government  institutions. When  there  is a shortage of A’ Level 
teachers at Tambu’s school, an arrangement is made for the students to be taken by a bus 
every day to Umtali Boys’ High for science lessons but Tambu is not allowed to join her class 
of white  students because  she  is black. The novel  also explores  all  racial practices which 
alienated blacks at the convent.  
The Book of Not establishes that racial oppression compounds the situation of black women 






female  Zimbabwean  authors  such  as  Nozipho  Maraire,  Petina  Gappah  or  other  African 






that  both  authors  are  postcolonial  black  women  writers  who  probe  the  factors  which 
commonly oppress black women  in the same social and historical settings from an African 
perspective. The authors also explore the subject of trauma which I jointly investigate with 















literary projects of putting  to an end all  forms of  female oppression and domination and 
reaffirming their central roles in the society by recovering their silenced discourses, a central 







 African  authors have used  their  voice  to  raise  important  issues  that  affect Black women 
(James,  1990  cited  in  Collins  2001:3).  The  issues  include,  inter  alia,  racialism,  classism, 
sexuality and gender. Karik‐Namiji Olubuloka (2016:18) concurs with the views of James  in 




















voice. They do so by creating women spaces  in  their  fiction which question all oppressive 
structures and ideologies which oppress and marginalize women narratives and voices in the 
social and historical contexts their novels are set. In Opening Women’s Spaces: An Anthology 





framework  for  the  reading  of  the  imaginative writings  of Vera  and Dangarembga  in  this 
research  because  the  two writers  are Africanists  and  their  artistic works  are  inspired  by 




Africanists.  An  African  is  defined  as  one  belonging  to  groups  that  have  been  historically 
referred to as blacks, coloureds and  Indians within the South African context  (Maphahlele 
cited in Rafapa et al 2011:113). 
Both Vera  and Dangarembga  foreground  feminist/womanist discourses  in  their writings  I 
analyze  in  this  research.  Therefore,  employing  the  analytical  tools  outlined  above  in  the 
reading  of  their  fiction  is  ideal  because  they  are  paradigms  which  are  informed  by  the 
objectives and vision of feminism. Hull, Scot and Smith (1982) argue that the term feminist 






by  foregrounding women discourses  from  a woman perspective  and  empowering  female 




experiences of African women  from a gender perspective. According  to Garcia  (2012:6), a 









The  feminist  movement  began  with  the  rise  of  awareness  of  women  as  a  social  group 
historically oppressed by a patriarchal system and  it was a turning point of what would be 
later  known  as  the  first wave  feminism.  It  sought  to  understand  the  causes  of  feminine 
subordination  and  the  factors  that  perpetuate  it  (Garcia  2012  in  Espolea  A.C 






















Feminism  is an  ideology which aims  to put  to an end all  forms of  female oppression and 
subordination and seeks to achieve total emancipation for all women. Burrow and Milburn 
(1999:128) see feminism as a label for a “commitment or movement to achieve equality for 
women” while bell hooks  (2006:26) defines  it as an  ideology which seeks to end women’s 







Feminism  ideology originated among  the middle‐class white women  in  the West and  the 
terms Western Feminism or Mainstream Feminism are used interchangeably to refer to this 
strand  of  feminism.    According  to  Jessica  Fisher  (2013),  “The  terms  ‘Western’,  ‘Western 
Feminism’ and ‘Mainstream Feminism’ refer to  ideas and cultures founded upon European 
ideas espoused mostly within Europe and North America”(notes accessed online August 2016 
beingfeministblog.worldpress.com The feminist movement  is divided  into three     waves or 














2004:  7).  Mainstream  feminism  is  also  criticized  for  treating  the  category  of  woman  as 
homogeneous  and  not  heterogeneous. Mohanty  (1991a:4)  argues  that  divisions  of  class, 
religion,  sexuality  and  history  are  found  in  all  women  across  the  globe,  a  view  other   






feminist  because  of  the western  overtones  it  carries.  According  to  Olubukola  (2016:22), 
“Prominent African  female writers  like Ama Ata Aidoo, Bessie Head, Flora Nwapa, Zaynab 
Alkali, Akachi Adimora Ezeigbo, and Maria Ba have all at one time rejected the title feminist”.  
According  to  Dryden  et  al  (2002:114  in  Rafapa  2011:112),  “feminism  has  also  received 
negative publicity in social contexts from the press to the extent of feminists being labeled 


















(2006:5)  outlines  its  objectives  and  reaffirms  its  position  when  it  declared  that  African 
Feminists  are  part  of  the  global  movements  that  aim  to  dismantle  patriarchy  in  all  its 
manifestations but with  a  careful understanding  that patriarchy  varies  in  time  and  space 
according  to  class,  race,  ethnic,  religious  and  global  imperial  relationships  and  structures 
(Gatwiri  and  McLaren  2016:266).  According  to  Davis  and  Graves  (1986:8  in  Gatwiri  and 
McLaren 2016:266), the African feminism is a political philosophy that recognizes a common 





analytical  tool.  It  recognizes  that  certain  inequalities  and  limitations  existed/exist  in 












by Alice Walker  in her 1983  collection of  short  stories entitled  In  Search of our Mother’s 
Garden: Womanist prose. According to Walker 1983:7), the term womanist is derived from 
the southern folk expression “acting womanish” and she describes a womanist as follows: 
A  black  feminist  or  feminist  of  colour…A  woman  who  loves  other  women  sexually.  She 
appreciates and prefers women’s culture, women’s emotional flexibility…[she] is committed 
to the survival and wholeness of an entire people, male and female. Not a separatist, except 
periodically  for  health.  Traditionally  universalist.  Loves music.  Loves  dance.  Loves moon. 
Loves spirit. Regardless; womanist is to feminist as purple is to lavender (Alice Walker x1‐x11).  
From Walker’s definition of womanism above some key  ideas can be deduced. Womanists 
are universalists because of  the metaphor of a garden  in which all  flowers bloom equally, 
there  should be unity  among men  and women which  is  captured by  the notion  that  the 






their  struggle  for  emancipation  from  all  oppressive  systems  and  ideologies.  Chikwenye 
Okonje Ogunyemi  (1996:114)  broadens  the  version  of  this  ideology  and  argues  that  the 
philosophy  is “necessitated by African women’s  inclusive mother‐centred  ideology, with  its 
focus on caring familial, communal, national and international. In her seminal work published 
in Signs Womanism: The Dynamics of the Contemporary Black Female Novel in English, she 






















context  emphasizing  subjective  agency,  in  which  the  two  female  authors  write,  I  will 
interrogate the representation of trauma. 
 The  study  of  the  representation  of  trauma  in  literature  mostly  draws  from  Freudian 
psychoanalysis. Two key ideas derived from Freud used in the study of trauma are ‘acting out’ 
































affected  or  “unsettled”  by  the  victim’s  testimony.  LaCapra(2001)  developed  the  term 
“emphatic  unsettlement”  to  describe  this  process  whereby  the  listener  is  emotionally 
affected in the process of witnessing to trauma.  
This  dissertation  reveals  that  both Dangarembga  and Vera  portray  protagonists who  are 
emotionally  affected  through  witnessing  traumatic  events.  This  is  clear  in  the  case  of 
























Some  theorists of  trauma argue  that  the  readers’ or hearers’ personal myths can only be 
changed by a genuine traumatic experience. Tal is among the theorists of trauma who argue 
that  the myths  of  the  readers  and  hearers  can  only  be  changed  by  a  genuine  traumatic 
experience. Consequently, rather than promoting an active hearer who undergoes emphatic 
unsettlement, Tal advocates an emotional distance between therapist and patient. With that 





Research  methodology  refers  to  the  researcher’s  general  approach  in  carrying  out  the 
research (Leedy and Omrod 2012:10, Babbie and Mouton 2008: 74). Mouton (2001: 56) views 








of  what  is  called  qualitative  research,  because  of  its  relevance  to  different  fields  and 
professions, challenges anyone to arrive at a succinct definition and so identifies five defining 
features of qualitative research as follows: studying the meaning of people’s lives under real‐
world  conditions;  representing  the  views  and  perceptions  of  the  people;  covering  the 
contextual conditions within which people live; contributing insights into existing or emerging 
concepts that may help to explain human social behaviour and striving to use multiple sources 
of  evidence  rather  than  relying  on  a  single  source  alone 
(https://teddykw2.files.wordpress.com/2012/05qualitative‐research‐from‐start‐to‐
finish.pdf).              
Qualitative  research  tends  to  be  rich  with  quotations,  descriptions  and  narrations  as 
researchers  attempt  to  capture  conversations,  perceptive,  meanings  and  voices.  This  is 
research with words  instead of numbers  (Willis 2008:40). As such, a qualitative method  is 
concerned  with  non‐statistical  methods  and  small  samples,  often  purposively  selected 
(Delport and De Vos 2011:65). Qualitative research makes extensive use of descriptive data 
as  it  describes  a  phenomenon  with  words,  not  with  numbers 
(http://dspace.nwu.ac.za/bitstream/handle/10394/12269/Vosloo_JJ_Chapter_5.pdf?seque
nce=6 )      
















I will collect  textual evidence  to build a base  for my argument.  I will compile  the data by 
writing notes. After  compilation of  the data,  I will analyze  it and  interpret  it. This will be 
followed by comparison of the findings with my hypothesis in this research. This step will be 
followed by validation of my hypothesis or some corrections in the light of new data gathered. 














research posits  that both  the aforementioned authors commonly highlight  from a gender 
perspective the oppression and marginalization of women and the recovery of their silenced 






















GIRLS):  CHAMPIONING  EMANCIPATION  OF  WOMEN  AND  VOICE  IN  DANGAREMBGA’S 
FICTION 
2.1 INTRODUCTION 
In  this  chapter,  I  focus  on Nervous  Conditions  and  its  sequel,  The  Book  of Not,  by  Tsitsi 
Dangarembga which probe the various factors which oppress and marginalize women (and 
girls) and silence their voices in the colonial and postcolonial contexts in which they are set. I 
posit  that  Dangarembga  foregrounds  feminist/womanist  discourse  which  explores  social 
issues which black African women  struggle against  in  the  social and historical  contexts  in 
25 
 
which  she writes.   According  to Mangena  (2015:33),  there are  three central objectives of 
feminist  writing  which  are  as  follows:  “:  a  liberating  contestation  of  various  forms  of 
oppression, a response to exclusion and a struggle for identity”. She notes that “Zimbabwe 
black feminists perform such roles by rewriting historiography and contesting exclusion and 





“creating  texts  that  will  mirror  the  experiences  of  the  female  subject  from  their  own 









Dangarembga  constructs  strong  female characters  such as Tambu,  Lucia and Nyasha who 
stand up against their patriarchal oppression social injustices and that of other women and 
thus achieve social liberation and voice.      
2.2  PARTRIACHAL  AND  COLONIAL  SUBORDINATION  OF  WOMEN  (AND  GIRLS)  IN 
DANGAREMBGA’S NERVOUS CONDITION  
Nervous Conditions  is  set  in  colonial Rhodesia of  the  1960s  and  1970s  and  it probes  the 
colonial and patriarchal domination of women  (and girls). The novel  critiques  the norms, 
values  and  beliefs  entrenched  in  the  traditional  society  which  oppress  and  subordinate 
women  (and girls) and  the oppressive colonial  system which compounds  the condition of 































whites  remained  in  the Highveld of  fertile  areas with  comparatively  regular  rainfall;  that 
allocated or re‐allocated to approximately 6.5 million blacks was divided  into 160 areas of 
much poorer  land with  little  rainfall and over‐populated by both people and cattle  (Irene 




The  unjust  colonial  land  policies  displaced  Africans  from  their  fertile  ancestral  land  and 
crowded  them  in dry, dusty areas with erratic  rainfall patterns  thereby marginalizing and 
impoverishing  them.  According  to  Elvira  Craig  de  Silva  (2007:6),  people  experience 







south and  forced the people  from the  land. On donkey, on  foot, on horse, on ox‐cart, the 
people looked for a place to live. But the wizards were avaricious and grasping; there was less 




social and racial  inequalities  inherent  in the social and economic systems  in the social and 





women”  and  the  “term  social  structure  implies  the  rejection  of  both  the  biological 
determinism and the notion that every  individual man  is  in a dominant position and every 
woman is in a subordinate position. It is composed of six structures: the patriarchal mode of 















the underlying norms, beliefs  and  stereotypes  that  are used  to uphold  an unequal  social 





literary  theories  acknowledge  the  gendered  status  of  African  women  and  they  seek  to 


































with her books  is no use because  in the end  it will benefit strangers’ (p56). The views and 
attitudes held by Tambu’s father mirror the dominant ideas, beliefs and attitudes embedded 













and  enjoy what  she  can  of  it  as  there  is  nothing  else  to  be  done  (p20).  The  attitude  of 
30 
 




victimized on  the grounds of gender and  is  forced  to adjourn her primary education. She 
remarks that: “The needs and sensibilities of the women in my family were not considered a 






The gross  injustice Tambu  suffers when  she  is  forced  to drop out of  school by her  father 
because she is a girl and when Babamukuru chooses Nhamo over her to go and learn at the 
mission because he is a male child is the basis on which she makes her declaratory statement 
in  the  opening  of  her  narrative  that:  “I was  not  sorry when my  brother  died. Nor  am  I 
apologizing for my callousness, as you may define it, my lack of feeling” (p1). This declaratory 
statement foregrounds feminist/womanist discourse in this novel. It is only through the tragic 
death  of  her  brother  that  Tambu  finally  gets  an  opportunity  for  education.    However, 






























































of  Tambu  going  to  Sacred  Heart  because  he  thinks  that  associating  with  whites  will 
compromise  her  decency  (p183).  He  only  agrees  after  Maiguru  challenges  his  prejudice 
against women and reminds him that  in the fifties when they went to South Africa people 
were prejudiced  against educated women  (p184).  The way women  are prejudiced  in  the 
society  is  also  revealed  by  fact  that  Babamukuru’s  relatives  think Maiguru  did  not  go  to 
England for studies like her husband but to look after her husband and the kids.(p102) When 
Maiguru  comes  back  from  England,  her male  colleagues  at  the mission  do  not  have  the 
courage to ask her for assistance in their work because she is a woman. 
The  complete disregard of  the  rights of women by Babamukuru  is also  shown  in how he 
handles  family  disputes.  He  convenes  a  meeting  to  decide  the  fate  of  Lucia  whom  he 















rest of  the world  should  function”. She adds  that:  “…Babamukuru had  found himself—as 
eldest child and son, as an early educated African, as headmaster, as husband and father, as 







violence and other  forms of abuse and  further argues  that women are blamed whenever 
things are not going the right way and also harshly criticized if their ways are deemed not to 
be in accordance with the norms of the society. Tete’s eldest son beats his wife so badly that 
she ends up  in hospital  fighting  for her  life  (NCp148).  Lucia, who  is unmarried and  freely 
















girls)  in  a  colonial  setting.  Mangena  (2015:35)  notes  that,  “In  all  her  creative  works, 
Dangarembga protests against various forms of oppression as they affect women.” Through 
the story of Ma’shingayi, Dangarembga highlights the socio‐economic problems black women 
























prestigious  colonial multiracial private  convent  school  in  the  country,  there  are only  two 
places  for  all  the  African  Grade  Seven  girls  in  the  country  (NCp181).  African  feminism 
recognizes that certain  inequalities and  limitations existed/exist  in traditional societies and 
that colonialism reinforced them and  introduced others (The Charter of Feminist Principles 
Feminists  (2006:  5  cited  in  Gatwiri  and  McLaren  (2016:265).  The  discriminatory  colonial 
education  widened  and  entrenched  racial  and  social  inequalities  in  the  colonial  and 
postcolonial context because whites had access to the best and quality education and so their 
prospects were greatly enhanced while the majority of the blacks who did not have access to 
the  best  education  remained  oppressed  and marginalized.  Through  the  story  of  Tambu, 

































2006  cited  in  Elvira  Craig  de  Silva  2006:6).  Racialism was  a  consequence  of  colonialism. 












through  its  discriminatory  enrollment  policies  and  unfair  practices.  Tambu  explains  the 
recruitment process in the following lines: ‘Each year the nuns went out into  the surrounding 
areas, away from the well‐fenced surburb in which the school was situated. To these outlying 









the  population  remained  oppressed  and  marginalized.  Dangarembga  argues  that  racial 
oppression entrenched social and racial inequalities and compounded the situation of women 
who have been socially and historically oppressed and marginalized. According to Grosfoguel 
et  al  (2004:6),  “Class,  gender  and  sexual  oppression  are  aggravated  due  to  the  joint 


























for order. She  is unyieldingly  insistent  that everything should be kept where she grants  it 




The  teachers  show  bias  when  they  award  prizes  for  academic  excellence  at  the  African 







is  that  the  school  undertakes  to  nurture  well‐rounded  human  beings.  Tambu  is  also 
disappointed as she is eluded by the honour roll, a prize she has set her eyes on and worked 
so hard for hoping she would get it (p155).   
Black  students  are  forbidden  at  government  schools.  Tambu  excels  in  her  O’  Level 
examinations at  the  convent and  she proceeds  to  study  science  subjects  for her A’  Level 







 After  failing her A  ‘Levels, Tambu  cannot be admitted at university. She does a  few  jobs 





Steveson,  has  climbed  up  high  in  the  agency  hierarchy  and  she  is  now  the  advertising 
executive of Afro‐Shine and also Deputy Creative Director in the New Zimbabwe (p216).  
In the new Zimbabwe, Tambu realizes that blacks are still being segregated from whites in the 














marginalized  and  discriminated  against  during  colonial  era.  In  this  text,  Dangarembga 
provides a cogent argument for the social and economic condition of blacks  in general but 




inequalities and,  in consequence, perpetuate  intergenerational poverty  in social and racial 
groups historically oppressed and marginalized in the colonial and postcolonial contexts.  




In  this  section  of  the  research,  I  discuss  the  innovative  ways  women  (and  girls)  use  to 
negotiate  oppressive  situations  and  champion  their  emancipation  and  voice  Tsitsi 
Dangarembga explores in her fiction. Dangarembga presents different categories of women 
who are  in complex conditions  in her writing and she explores the various  innovative ways 
they use to negotiate their oppressive situations and champion their emancipation and voice. 







In Nervous  Conditions, Dangarembga  presents  different  categories  of women who  are  in 
different complex situations and who achieve varying degrees of success  in  their quest  to 
achieve self‐liberation and assertion. Some of the women achieve emancipation and voice 
while  others  remain  trapped  in  their  oppressive  circumstances. Uwakweh,  in  Debunking 
patriarchy: The Liberational Quality of Voicing  in Tsitsi Dangarembga’s Nervous Conditions 
(1995), identifies three categories of women in Nervous Conditions as follows: the ‘escaped’ 







and  grow  vegetables  because  these  are  the  roles  that  are  prescribed  for women  by  the 
patriarchal  society.  Furthermore,  the  patriarchal  system  prescribes  marriage  as  the  sole 
destiny for women. When Tambu stands up to her father, she totally rejects the traditional 
roles  ascribed  and place  assigned  to women  and  the destiny prescribed  for  them by  the 




and  patriarchal  tradition. Her  argument  is  relevant  in  the  Zimbabwean  context  in which 
Dangarembga  writes  because  of  the  common  colonial  and  patriarchal  backgrounds  the 
Franchophone societies and Zimbabwean society have.  
By  rejecting  the  ideas of her  father, Tambu challenges and questions an oppressive social 
system which  circumscribes women  (and  girls)  in  social  subordinate  positions.  Tambu  is 






African,  as  headmaster,  as  husband  and  father,  as  provider  to  many—in  positions  that 
enabled him to organize his  immediate world and  its contents as he wished.” (p88). This  is 
the world in which men remain in dominant positions while the women in subordinate status.  
Babamukuru is completely entrenched in his belief of maintaining the traditional status quo. 
He  reminds  Tambu  that  being  intelligent  is  not  enough  as  she  needs  to  grow  into  good 
woman.  (p89)  His  statement  echoes  the  idea  that  women  are  nurtured  to  be  married. 
However, Dangarembga does not condemn marriage as  it  is  in accordance with  the social 
norms and expectations but what she criticizes is the idea of narrowing the social vision and 
destiny of women  to marriage  alone  and  their  circumscription  to  traditional  social  roles. 
Tambu  rejects  this  traditional  image  of  a  woman.    Dangharembga  constructs  female 






mission,  Tambu  stays with Nyasha, her Anglicized  cousin.   Nyasha’s  dynamic personality, 
critical attitude and radical views she holds have a huge impact on Tambu’s development of 
character  and  consciousness.  She  is  the  most  rebellious  character  constructed  by 
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hardly  ever  talked  unless  spoken  to,  and  then  only  to  answer  with  the  utmost  respect 
whatever question had been asked. Above all, I did not question things. It did not matter to 





sombre  and white permanently  clear, even  in  spite of Nyasha, whose  strange deposition 
hinted at shades and textures within the same colour. My vagueness and my reverence for 
my uncle, what he was, what he had achieved, what he represented and therefore what he 




























who  is  submissive,  obedient  and  all‐sacrificing.  However,  her  tolerance  and  patience 
eventually come to an end when she stands up against the authority and overbearing attitude 




























his decisions. She  storms  into  the  room  in which a meeting convened by  the patriarch  to 
discuss the issue of her pregnancy which she has not been invited to as the accused is being 











to obey him but women who are not married  like her do not know how  to do  it.  Lucia’s 
boldness and courage to take a stand against the patriarchy makes Babamukuru applaud her 
and say she is like a man (NCp174).  





















Babamukuru,  are  symbolic of  the  former’s  struggle  to  assert her  freedom  and  voice  in  a 
patriarchal society. Her violent fights with her father and her breaking and tearing of things 

















including MacLeod  and Chernin  see  anorexia basically  as  a woman’s protest over  lack of 
power. In a journal entitled Transgressing Boundaries: Marginality, Complicity and Subversion 
in Nervous Conditions. English in Africa; May 2003,   Vol.30 Issue 1 Sheena Patchy argues that 
the  female body, maligned  and  inscribed by patriarchal  and  colonial practice, becomes  a 
powerful site of resistance in the novel. 
 Dangarembga shows that women (and girls)  in different oppressive conditions use various 




school  and  stay  at  home  and  learn  to  cook,  clean  and  grow  vegetables.  Dangarembga 





shows  that women who do  little  to  change  their personal  circumstances  like Ma’shingayi 
remain  trapped. Ma’shigayi  is  an  antithesis  of  her  young  sister,  Lucia  and  her  daughter, 
















women  and  I  argued  that  colonial,  racial  and  patriarchal  oppression  and  domination  of 
women  (and girls) widen and entrench  social and  racial  inequalities and,  in consequence, 































women  (and  girls)  in  violent  gendered  colonial  and  postcolonial  contexts  against  the 
background of a deeply patriarchal system to show that women (and children), the vulnerable 
and weak members of  the  society, bear  the brunt of  violence  in  these extremely  violent 
environments because of their gendered status.  I also reveal that Vera offers a critique of 
patriarchy, gendered colonialism and oppositional nationalism  in her novels which  impose 
silence on these narratives of violated  female subjects.    In the  first section,  I will  focus on 
Without a Name and The Stone Virgins which explore narratives of violated  subjects  in a 
violent  colonial  setting  during  wartime  and  postcolonial  Zimbabwe  dissident  period 
respectively. Then I will focus on Under the Tongue which articulates the incestuous rape of 
the girl child during the violent liberation struggle period. I argue that Vera explores the theme 
of  sexual  violation  against  women  (and  female  children)  during  violent  colonial  and 
postcolonial dissident periods to reveal how women (and girls) are vulnerable to abuse during 
these cataclysmic periods; examine an entrenched culture of sexual violence against women 
(and  girls)  in  violent  gendered  environments  and  show  how  these  narratives  of  violated 
subjects are silenced by patriarchy, colonialism and masculine narratives of nationalism. More 
















brutal  and dehumanizing  rape  leaves Mazvita bruised  and bleeding  and distressed  and  it 
remains engraved upon her memory. Her violent rape by a Rhodesian soldier who has a gun 









river  is set ablaze by  the soldiers  (p31). The  tragic story of Mazvita mirrors  the social and 




the whole country  is engulfed  in war. The rape of women  in violent colonial environment 
which Vera explores in Without a Name shows an entrenched culture of the violent sexual of 
women which was part of colonial conquest. Connell (2014) notes that Brutality was built into 





involved  in  the  liberation  struggle,  Vera  offers  a  critique  of  masculine  narratives  which 
celebrate male heroism during the liberation struggle. She also champions the voice of these 

















pre‐colonial,  colonial  and  post—independence—from  the  last  years  of  the  nineteenth 
century, when the British established Rhodesia as their colony (Lunga 2003:5), ‘to the present 






against  the backdrop of  a particular  time”  (Bryce  2002:223  in  Lunga  2003:  4).  The  tragic 
women  stories  Vera  tells  in  her  fiction  are  not  just  fictional  stories  are  but  are  indeed 
51 
 





Women’s Writing, Yvonne Vera asserts  that “If  speaking  is  still difficult  to negotiate,  then 
writing has created a free space for most women—much freer than speech” (Vera 1993:3). 








  In  The  Stone Virgins  set  in  the  postcolonial  Zimbabwe dissident  era  (1980—1985), Vera 
explores the gross atrocities committed on ordinary women and civilians in general. The novel 















































and  ideologies.  Nana  Wilson‐Tagoe  (2003:174)  cited  by  Carolyn  Martin  Shaw  (2004:  36) 











and  articulate  it. Vera passionately explores  the  issues of  voice  and  silence  in her  fiction 





































her  that under  the  tongue are hidden voices. Under  the  tongue  is a healing place  (p163). 






























































































Through  the  tragic  story of  the protagonist Mazvita, Vera articulates  the massive  trauma 
wartime victims suffered. She argues that in the patriarchal and violent colonial wartime era 
in which her novel  is  set, women  are  exploited  and  they  bore  the brunt of  the  violence 
because of their gendered status. In an article entitled Tremblings in the Distinction between 
Fiction and Testimony, Jessica Murray argues that “Vera repeatedly returns to the impact of 










this dissertation  validates  this point. By  setting her novel  in  violent  colonial and wartime 
period against a patriarchal society, Vera offers a critique of patriarchy, gendered colonialism 
and narratives of masculine nationalism and highlights  the  importance of  the  recovery of 
narratives  of  traumatic  experiences  of  social  groups  which  are  often  marginalized  and 
silenced by hegemonic discourses in the social and historical settings of her fiction. 
Without  a Name  explores  both  the  physical  and  psychological  experiences  of  victims  of 
colonial and war trauma. Mazvita  is violated  in the worst way  is when she  is violently and 
brutally  raped by a guerrilla  fighter holding a gun  (p30). She  is distraught, distressed and 
dehumanized. She suffers both great physical and deep psychological pain. Her body becomes 











On  her way  to Harare, Mazvita  sojourns  at  a  farm where  she  stays with Nyenyedzi  and 






changes  the complexion of her relationship with  Joel.  It  is a  threat  to her  freedom so she 






not  follow a simple or  logical pattern. The traumatic events are presented  in a dream‐like 
manner and the flashback technique is used. For example, the events described in the first 
page of  the novel happen  in  the end of  the  story, not  in  the beginning. This mirrors  the 
disorientation and confusion which characterize Mazvita’s thought patterns at this stage as 
she cannot think straight and logically because of the turbulent past. Lunga (2003:11) notes 
that “As Mazvita sleeps, as she walks around, her  troubled mind  is  in a swirl,  reliving  the 
turbulent  past.  Memories,  unpleasant  ones,  flood  her  mind,  and  do  not  come 




Caruth 1995:176)  argue  that  for  traumatized  subjects  “complete  recovery”  can only  take 
place when “the story can be told, the person can look back at what happened; he has given 


































drops  into  her  cupped  palms.  The  streets  grow  rich with  showers, with  her  tears  (p15).  
Commenting on her style of writing and characterization, Yvonne Vera says, “I always need to 
be anchored in such a way that I am inside a character, seeing this fragmented or fractured 













in order  for  them  to  recover and  that  they go  through a process of acting out when  they 

















In Under  the  Tongue,  like  in  all  her  other  novels  I  discuss  in  this  research, Vera  offers  a 
discourse which contests the silencing of the voices of the violated and traumatized subjects 
by  patriarchal,  colonial  and  masculine  narratives  of  nationalism.  Writing  from  a  Latin 
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American  context,  Nancy  Saporta  Sternbach  (1991  in  Murray  2009:3)  identifies  parallels 
between  the  feminist  theory’s  reconstruction  and  retrieval of women’s histories  and  the 
testimonial genre’s articulation of the histories of other oppressed groups  in the following 
lines:   








Vera  which  offers  discourses  which  contest  the  silencing  of  the  voices  of  violated  and 
traumatized subjects. Vera, like Dangarembga, foregrounds discourses which break silences 









































Trauma  victims  require  a  support  system  for  them  to  recover  and  heal.  For  Zhizha,  this 
support  system  is  provided  by  the  intervention  of  Grandmother  and  her  mother  later. 
Grandmother  is a  tower of  strength  for Zhizha and  she  is  instrumental  in her  recovery of 
memory.  She  stresses  the  importance  of  speech  and  says we  choose words,  not  silence 
(p131). Grandmother opens up to Zhizha by sharing her painful past of loss and sorrow, the 







human mind  cannot  register  the  trauma at  the  time of  its occurrence because  its  impact 
knocks off the recording mechanism of the mind.   Laub (1992a:57 cited  in Murray 2009:3) 
observes  that  “massive  trauma  precludes  its  registration;  the  observing  and  recording 






Narration of  trauma presents  challenges as  it  cannot be articulated  through  conventional 
ways. Under  the  Tongue  is written  in  a  language  of metaphors  and  images  and  not  the 
intelligible  language of plain and simple words and sentences. The  language of  images and 
metaphors suit the subject of trauma which is best articulated using this language.  Suganthi 
and  Claramma  (2016:  233)  note  that  “one  of  the  main  characteristics  of  trauma  is  its 
resistance to narrative representation, revealing itself more in a language of symptoms than 
in a language of words and sentences”.  
The articulation of Zhizha’s  traumatic experience  in Under  the Tongue  is enhanced by  the 
figurative  language used  in  the  text.  The  language  is  replete with  images of  the physical 











“Stylistically,  the experience of  trauma  is  represented  in a  series of disconnected, almost 
stand‐alone  flashes of memory  in which narrative  is often  impeded  in  its monological pull 
towards linearity”. Muponde cites the case of Thandeki Umilo who, in her recalling of her own 
experience of violation, finds that in such situations of telling the experience of  trauma and 
incest, “{i}t  is difficult  to write  in a chronological or even  in a  thematic way as death and 













which  trauma  initially speaks” and which  is characterized by “flashbacks, nightmares, and 
emotional flooding”.  
The language of Zhizha reflects the traumatized condition she is in. She is anxious, insecure 






















the  postcolonial  Zimbabwe  dissident  era  (1980—1985).  Zimbabwe  attained  its  political 
independence  from  Britain  in  1980.  However,  soon  after  the  attainment  of  political 
independence,  armed  conflicts  broke  out  between  Zimbabwe African National  Liberation 
Army (ZANLA) and Zimbabwe People’s Revolutionary Army (ZIPRA), the military wings of the 
two major Zimbabwe political parties which fought for its independence—Zimbabwe African 















the  tragic  stories  of  Thenjiwe  and Nonceba,  the  two Gumede  sisters  from Ngezi  outside 
Bulawayo  in Matabeleland who are beheaded, sexually violated and mutilated respectively 
by the dissident Sibaso and the burning down of Thantabanthu store and the cold‐blood killing 
of  the storekeeper. These  tragic stories mirror  the atrocities committed  to civilians  in  the 
areas affected by the dissident movement in Matabeleland during this period. 
 Vera’s  fiction  offers  discourse which  contests  the  silencing  of  narratives  of  violated  and 
traumatized  subjects.  Sibaso  decapitates  Theniwe  and  sexually  violates  Nonceba  before 
mutilating her  lips. The mutilation of Nonceba’s  lips  is to ensure that she will remain silent 
forever.     Just  like  in all her other novels  I have discussed  in this thesis, Vera explores the 





atrocities.  In Ngezi, Thantabanthu  store  is burnt down and  the  storekeeper, Mahkthini,  is 












the  place  alight...Those  who  witnessed  the  goings‐on  at  Thantabantu  on  this  night  said 








narrator  says,  ‘On  the night of  the bombing of Thantabanthu  store,  some people  fled  to 
Bulawayo.   Other men were  believed  to  have  been  forcibly  taken  kilometres  from  Kezi, 
dragged way past the hills of Gulati, deep into campsites where many others were being held, 










silently  repeating what her husband had  said, with her own  lips, with her own arms. She 




The  characters  depicted  in  The  Stone  Virgins  are  traumatized  subjects—the  victims  and 












to  the bed  so  she  cannot move and offer any help  (p89). Memories of  the beheading of 
Thenjiwe are also engraved on her mind as the narrator remarks in the following lines:    ‘... 
No one had died in her presence and made such an absolute claim on her memory; she had 





































of a  tree where  it continues  to bleed  (p4) as Babamukuru  is being brutally beaten with a 
sjambok by VanaMukoma (The Big Brothers) while Tambu and the villagers hopelessly watch.  





traumatized  person  tries  to  re‐experience  the  event.  Tambu  is  so  traumatized  by  the 
horrifying scene at the night gathering that she constantly experiences visions and dreams 









went  through.  As  Milazzo  (2016:136)  rightly  observes,"discussions about racism are not 
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when  I  returned  to  school.  I  tried not  to hear  so  I would never  repeat  the words of war 
anywhere” (p12—13). 
 Tambu also  tries not  to know whose voice  is  singing  lest  she  recognizes  the person. The 
instruction to Tambu by her mother not to tell what she has seen or heard at the morari is an 




The brutal beatings and  the blowing off of Netsai’s  leg and  its spinning and hooking on a 
branch of a tree where it continues to bleed are scenes which are too horrifying to be watched 
by anyone. Thus Tambu describes the morari as a place where fear paralyses the heart (p27). 


















me  that  I had  lived here  for  twelve years of my childhood.  In  the absence of anchoring,  I 
shuffled and picking up a half‐seeded maize cob and throwing the grains to the chickens, as 
though nothing had happened ” (p9).  





























































hair  of  bludgeoning  their  prey.  And  in  the  final  analysis  there  was  everyone,  sitting 
mesmerized and agreeing about the appropriateness of this behaviour…It was as if a vital part 
had been exploded away and  in the absence that was  left  I was cracked and defective, as 
though indispensable parts leaked, and I could not gather energy.” (p28)  
 Tambu and the other African students at the racially polarized convent are disparaged and 
dehumanized because of  their  race and underprivileged backgrounds and  in consequence 
suffer racial trauma. Racialism propagates ideas and values which view whites as a superior 
race and this engenders feelings of racial  inferiority among black students at Sacred Heart. 









































be fixed  is symbolized by the  images of broken  images which cannot be fixed. The colonial 
and war damage and scars are also symbolized by the broken limbs and pieces of flesh in the 

























of  images of broken objects which cannot be  fixed and war  imagery of broken  limbs and 
pieces of human flesh to reveal the extent of both the physical and psychic damage of colonial 
and racial trauma to individual victims and the nation as a whole. This chapter also discussed 
the  challenges  of  narrating  trauma  and  established  that  it  cannot  be  narrated  through 
conventional literary strategies but that it is best articulated using the language of images and 

























 In  this  chapter,  I  discuss  the  findings  of  the  research.  I  look  at  the  objectives,  research 
questions  and  hypothesis  of  the  research  outlined  in  chapter  1.  Then  I  will  analyze  the 
research  findings  in chapter 2 which  focused on gender, colonial and  racial oppression of 








in  the  colonial  and postcolonial  contexts. Then  I will  look  at  chapter 4 which  focused on 
representation of colonial, war and racial trauma by Vera and Dangarembga. I will highlight 
the  challenges  of  representing  trauma  established  in  the  research.  Lastly,  I  look  at  the 
recommendations of this research in light of the findings made.     
5.2 CONCLUSION  
In  this  research  I  focused on  the  representation of marginalized voices and  trauma  in  the 
selected  fiction  of  Vera  and  Dangarembga  from  womanist/African  feminist,  gender  and 












womanist/African  feminist,  gender  and  postcolonial  theoretical  perspectives.  These 
ideologies offer a broad  framework within  the African  context  to analyze African women 
fiction. The  ideologies acknowledge that the struggle  for women emancipation should not 
necessarily focus on sexual domination and subjugation alone but should be broadened to 
include other  socio‐economic  factors  in  the greater  society. Vera and Dangarembga offer 
discourses which critique all factors which oppress, subordinate and marginalize women and 
their voices.   






















Heart, a prestigious multiracial private school, but only  two places are on offer  for all  the 
African Grade Seven girls in the country. On arrival she and the few African girls suffer racial 
segregation and prejudice through the unjust discriminatory racial policies of the school and 
the  whole  colonial  education  system.  She  excels  in  her  O’  Level  examinations  and  she 
proceeds to study for A’ Levels.  Her school experiences a shortage of teachers and makes an 
arrangement  for  science  students  to be  transported daily  to Umtali Boys High  School  for 
lessons but she is not allowed to join the other white students because black students are not 
allowed at the premises of government  institutions. Consequently, Tambu fails her A Level 






















and war violated  subjects  from  the perspective of  the  tragic  stories of  the brutal  rape of 
Mazvita by a guerrilla freedom fighter and that of the burning village and reveals that women 
bear the brunt of violence in a violent environment because of their gendered status.   
I discussed Under  the Tongue and showed  that  it articulates narratives of sexually abused 



























I  then discussed Under  the Tongue and  showed  that  it works out  female  child  trauma  in 
colonial and wartime period. The discussion revealed the challenges of narrating trauma and 
showed  that  the  case of Zhizha  is  complicated by  the  fact  that  she  loses her  speech and 
memory after  the violent  incestuous  rape by her  father. The discussion  showed  that  it  is 
important  for victims of  trauma  to articulate  their  traumatic experiences so  that  they can 
recover and heal and memory is crucial. My discussion of trauma and traumatic experiences 
in  this  chapter  also  revealed  the  importance  of  intervention  to  assist  trauma  victims  to 












mutilation  of  Nonceba  by  Sibaso  respectively.  The  discussion  revealed  that  the  book 
articulates atrocities which were committed on individuals and the whole communities during 
the  postcolonial  Zimbabwe  dissident  era  and  explores  the  traumatic  experiences  of  the 
victims and those who witnessed the heinous ghastly acts.  I argued that The Stone Virgins 
works out postcolonial trauma through these tragic stories of Thenjiwe and Nonceba and that 
of  the  burning  of  Thanthabanthu  store  and  the  cold‐blood  killing  of  the  storekeeper, 
Mahlathini,  and  other  residents  of  Ngezi.  The  book  also  explores  the  ways  traumatized 
subjects  act  out  such  as  experiencing  dreams  and  visions  of  the  ghastly  acts  they  have 
experienced  as Nonceba  does.   My  analysis  of Vera’s  fiction  revealed  that Vera  portrays 
perpetrators and victims as  traumatized  subjects. The guerrilla  fighter who brutally  rapes 
Mazvita in Without a Name is a traumatized subject, Muroyiwa who incestuously rapes his 





















The  research  recommends  that  the  womanist/African  feminist,  gender  and  postcolonial 
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